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I Study of the biological cycle of the isopod 
Ceratothoa oestroides, Risso, 1836 
in sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax) 
Vagianou St., Bitchava C, Yagnisi M., Athanassopoulou F. 
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Ι Μελέτη του βιολογικού κύκλου του ισοποδου παρασίτου 
Ceratothoa oestroides, Risso, 1836 
σε τσίπουρα (Sparus aurata) και λαβράκι (Dicentrarchus labrax). 
Στ. Βαγιάνου, Κ. Μπιτχαβά, Μ. Γιαγνίση, Φ. Αθανασοπούλου 
Εργαστήριο Ιχθυολογίας & Ιχθνοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 
ABSTRACT. The aim of the present study was the investigation of the biological cycle of the isopod parasite Ceratothoa oestroides 
(Risso, 1836), the way of installation in the host and the study of its pathology in young individuals of gilthead sea bream {Sparus 
aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax) raised in experimental aquariums. During the experiment, initially, 10 sea bass of 
marketable size (300-400gr) were collected infected with lice from the region of Chios and Epidavros. The lice were mature and 
gravid. The adults and their hosts were kept in 151t aquariums, with constant water of 32-33%c salinity at temperature of 21-22° C, 
until they would give both to young parasites. The time that parasites stayed in aquarium was three months. After three months, new 
hatched larvae appeared. The pulii II stage, which was responsible for the most alterations that were observed in the fish and 
particular in sea bass, were observed in the first week, after the hatching. In this stage, parasites swam freely in the surface of water 
column. At this phase, 100 parasites were transported in 2 different aquariums with the same conditions of salinity and temperature 
as in the first aquarium, where young uninfected individuals (3-5 gr) of gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass 
{Dicentrarchus labrax) were placed. The number of the uninfected, healthy fish was 40 individuals per aquarium. During the 
duration of experiment four weekly samplings of five individuals per sample were performed and these underwent a macroscopical, 
parasitological and histopathological examination. In addition, the mortalities that existed and the final luck of parasites afterwards 
the death of their hosts were recorded. From the results, we concluded that pulii II stage caused serious lesions and eventually the 
death of mainly young fish, gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax). The process from the moment 
of "invasion" of young parasites until their final installation in the buccal cavity lasted around 2 hours. In one week, all the isopods 
were installed in the buccal cavity of young gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax). During the 
second week, the first symptoms of fish appeared. The infected fish swam fast and rubbed their body against the aquarium surface 
in order to remove the parasites. In the sea bass {Dicentrarchus labrax), with the appearance of first symptoms, the biggest rate of 
mortality (56,25%) followed, while in the gilthead sea bream {Sparus aurata), the biggest rate of mortality (52%) was observed in the 
third week. With regard to the luck of the young parasites that remained without host it was observed that they swam for 48 hours, 
then fell in the bottom of aquarium and after 24 hours the first mortalities started. The adult parasites, that gave the young pulii 
II after 24 hours, were dead in the bottom of aquarium. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεΰνση του βιολογικού κύκλου του ισοπόδου παράσιτου Ceratothoa 
oestroides (Risso, 1836), ο τρόπος εγκατάστασης του στον ξενιστή και η μελέτη της εποχικότητας του σε νεαρά εκτρεφόμενα ι-
χθύδια τσιπούρας {Sparus aurata) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) σε πειραματικά ενυδρεία. Κατά τη διάρκεια του πειρά­
ματος αρχικά συλλέχθηκαν 10 εκτρεφόμενα λαβράκια εμπορεύσιμου μεγέθους (350-400 gr), μολυσμένα με θαλάσσια ψείρα από 
την περιοχή της Χίου και της Επιδαύρου. Τα παράσιτα ήταν γεννητικά ώριμα και έτοιμα να δώσουν νεαρά παράσιτα. Τα ενή­
λικα παράσιτα μαζί με τους ξενιστές τους φιλοξενήθηκαν σε ενυδρεία των 15 λίτρων, με νερό σταθερής αλατότητας (32-33%<?) και 
θερμοκρασίας (21-22° C), μέχρι τη στιγμή που θα απελευθέρωναν τα νεαρά παράσιτα. Το χρονικό διάστημα παραμονής τους 
στο ενυδρείο ήταν 3 μήνες. Μετά από χρονικό διάστημα 3 μηνών, εμφανίστηκαν οι νεοεκκολαφθήσες προνύμφες των παράσιτων. 
Το στάδιο pulii Π, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τις περισσότερες αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στα ψάρια και ιδιαίτερα στο 
λαβράκι, παρατηρήθηκε εφτά ημέρες μετά την εκκόλαψη. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτό το στάδιο, τα παράσιτα κολυμπούσαν ε­
λεύθερα στην επιφάνεια του νερού. Στη φάση αυτή, 100 παράσιτα μεταφέρθηκαν σε 2 διαφορετικά ενυδρεία, στα οποία επι­
κρατούσαν οι ίδιες συνθήκες αλατότητας και θερμοκρασίας με το πρώτο ενυδρείο και στα οποία υπήρχαν ήδη υγιή νεαρά άτομα 
τσιπούρας {Sparus aurata) και λαβρακιού {Dicentrarchus labrax) βάρους 3-5 gr. Ο αριθμός των υγιών ψαριών ήταν 40 άτομα α­
νά ενυδρείο. Κατά τη διάρκεια του πειράματος πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εβδομαδιαίες δειγματοληψίες των πέντε ατόμων 
ανά δείγμα για μακροσκοπική, παρασιτολογική και ιστοπαθολογική εξέταση, με σκοπό την παρατήρηση των αλλοιώσεων που προ­
κλήθηκαν από τα ισόποδα παράσιτα στους ξενιστές τους. Επιπλέον, καταγράφηκαν οι θνησιμότητες που υπήρχαν και η τελική κα­
τάληξη των παράσιτων μετά το θάνατο των ξενιστών τους. Από τα αποτελέσματα αποδείχθηκε ότι τα νεαρά άτομα του σταδίου pulii 
II του παράσιτου ήταν αυτά που προκάλεσαν σοβαρές αλλοιώσεις και τελικά το θάνατο των νεαρών ψαριών της τσιπούρας 
{Sparus aurata) και του λαβρακιού {Dicentrarchus labrax). Η όλη διαδικασία από τη στιγμή της "εισβολής" των νεαρών παράσι­
των μέχρι και την εγκατάσταση τους στη στοματική κοιλότητα διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Μέσα σε μια εβδομάδα όλα τα ισόποδα 
είχαν εγκατασταθεί στη στοματική κοιλότητα των προνυμφών της τσιπούρας {Sparus aurata) και του λαβρακιού {Dicentrarchus 
labrax). Τη δεύτερη εβδομάδα κιόλας άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Τα προσβεβλημένα ψάρια κολυμπού­
σαν γρήγορα και έτριβαν το σώμα τους στις επιφάνειες των ενυδρείων για να αποβάλλουν τα παράσιτα. Στο λαβράκι 
{Dicentrarchus labrax) με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ακολούθησε και το μεγαλύτερο ποοοοτό θνησιμότητας 
(56,25%), ενώ στην τσιπούρα το μεγαλύτερο ποοοοτό θνησιμότητας παρατηρήθηκε την τρίτη εβδομάδα (52%), όπου η θνησι­
μότητα ήταν μαζική. Στο ενυδρείο με τα λαβράκια μέσα σε τέσσερις εβδομάδες τα παράσιτα είχαν καταφέρει να αφανίσουν όλους 
τους ξενιστές. Όσον αφορά στην κατάληξη των νεαρών παρασίτων που παρέμειναν χωρίς ξενιστή, κολυμπούσαν για 48 ώρες, στη 
συνέχεια παρέμεναν στον πυθμένα και μετά από 24 ώρες εμφανίστηκαν οι πρώτες θνησιμότητες. Τα ενήλικα παράσιτα, που έ­
δωσαν τα VEOLoapulli II μετά την απομάκρυνση των ξενιστών ψαριών και μετά από 24 ώρες, βρέθηκαν νεκρά στον πυθμένα. 
Λέξεις ευρετηρίασης: ισόποδα παράσιτα, Ceratothoa oestroides, τσιπούρα, λαβράκι 
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τον Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπονδών 
τον Τμήματος Κτηνιατρικής τον Πανεπιστημίον Θεσσαλίας με ειδίκενση στα 
«Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών». 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τ
α πιο συνηθισμένα παράσιτα, τα οποία μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες στο μυτάκι 
και την τσίπουρα, είναι τα Μονογενή και τα Μυξο-
σπορίδια. Παρ' όλα αυτά και η παρασίτωση από ισό­
ποδα παράσιτα αποτελεί ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα 
που σήμερα προβληματίζει ένα μεγάλο αριθμό ι-
χθυοκαλλιεργητών (Athanassopoulou et al. 2001). 
Τα ισόποδα ανήκουν στην υποκλάση των μαλακο­
στράκων. Στις οικογένειες Cymothoidae και Anilo-
cridae, που ο αριθμός των ειδών τους φτάνει τα 200, 
συμπεριλαμβάνονται και τα είδη παράσιτων, τα οποία 
παραμένουν στο σώμα των ψαριών καθ'όλη τη διάρ­
κεια της ζωής τους. Το κυριότερο είδος που ενδιαφέρει 
τους ελληνικές θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες είναι το 
είδος Ceratothoa oestroides. Υπάρχουν βέβαια και άλ­
λα ισόποδα παράσιτα (Flabellifera-Cymothoidae, 
Anilocridae) που έχουν αναφερθεί ότι προσβάλλουν 
τα εκτρεφόμενα λαβράκια και τις τσιπούρες, όπως εί­
ναι τα: Anilocra physodes, Nerocila orbignyi, Emetha 
audouini, Ceratothoa parallela. Στην πράξη, το όνομα 
Anilocra χρησιμοποιείται εκτενώς από τους ιχθυο-
καλλιεργητές για οποιοδήποτε ισόποδο που προ­
σβάλλει τα εκτρεφόμενα ψάρια. 
Η Ceratothoa oestroides (Risso, 1836) είναι ένα 
πρωτανδρικά ερμαφρόδιτο παράσιτο που προσβάλ­
λει ένα ευρΰ φάσμα άγριων ειδών ψαριών. Τα τελευ­
ταία χρόνια έχει γίνει απειλή στις εντατικές εκτροφές, 
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όπου η μεγάλη ιχθυοπυκνότητα δημιουργεί ιδανικές 
συνθήκες για τη μετάδοση της. Οι συνέπειες της προ­
σβολής από το ισόποδο παράσιτο στην υγεία των ψα­
ριών είναι σημαντικές και κυμαίνονται μεταξύ της ε­
πιβράδυνσης της ανάπτυξης και της ανοσοκαταστο-
λής μέχρι τους μαζικούς θανάτους των νεαρών ψα­
ριών (Mladineo, το 2003). 
Τα μέλη αυτών των οικογενειών Cymothoidae και 
Anilocridae είναι πρωτανδρικά ερμαφρόδιτα. Τα α­
βγά βρίσκονται στο σάκο, στην κοιλιακή χωρατού θη­
λυκού, ανάμεσα στα θωρακικά πόδια. Στο σάκο τα α­
βγά εκκολάπτονται σε προνΰμφες, οι οτιοίες δεν δια­
χωρίζονται σε αρσενικές ή θηλυκές και υφίστανται 
αρκετές μεταμορφώσεις, για να φτάσουν στο μολυ­
σματικό στάδιο. Κατά το στάδιο αυτό, εγκαταλείπουν 
το σάκο και κολυμπούν ελεύθερες, ενώ ψάχνουν έναν 
ξενιστή για να εγκατασταθούν. Ο διαχωρισμός του 
φΰλου καθορίζεται μετά το στάδιο pulii Π, όπου οι 
προνΰμφες έχουν εγκαταλείψει πιάτο σάκο. 
Το πρώτο στάδιο των προνυμφών (pulii \pullus 
primus, προεκκολάψιμο), το οποίο έχει παρατηρηθεί 
μόνο μέσα στο σάκο, μεταμορφώνεται και περνάει 
στο δεύτερο στάδιο (pulii Π). Το στάδιο pulii II φέρει 
έξι ζεΰγη ποδιών και δεν εμφανίζει διαχωρισμό φΰ­
λου. Αφοΰ απελευθερωθούν και αρχίσουν να ψά­
χνουν για καινούριο ξενιστή, οι λάρβεςρί//// II μπο­
ρούν να χαρακτηριστούν σαν manca larvae. Στο στά­
διο αυτό, εγκαθίστανται ή στο πλαγκτόν ή σε ένα ψά­
ρι και διαφέρουν από αυτά του ανήλικου σταδίου στο 
ότι έχουν πλευρικά τμήματα και έξι ζεΰγη ποδιών. 
Μετά από συνεχείς μεταμορφώσεις, εμφανίζεται το 
έβδομο τμήμα και το ζεΰγος ποδιών και το ισόποδο 
περνάει στο στάδιο ανηλίκου. Τα ισόποδα παράσιτα 
αρχικά λειτουργούν σαν αρσενικά και στη συνέχεια 
μεταμορφώνονται σε θηλυκά ανάλογα με τις συνθή­
κες που επικρατούν. 
Σχετικά με την ευαίσθητη ηλικία των ψαριών ξε­
νιστών, υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 
βαθμού μόλυνσης και του μήκους του ξενιστή. Τα μι­
κρά ψάρια (<5gr) είναι ο προφανής στόχος για την 
προσκόλληση των ισοπόδων παρασίτων. Για το είδος 
Ceratothoa oestroides έχει διαπιστωθεί ότι τα νεαρά 
ψάρια θεωρούνται στόχος για τα νεαρά ισόποδα πα­
ράσιτα του σταδίου pulii Π, παρ'όλα αυτά πρόσφατες 
μελέτες έδειξαν ότι οι προνύμφες του σταδίου pulii II 
κολυμπούν ψάχνοντας για ξενιστή και συνεχώς επιτί­
θενται στα ψάρια. Αφού προσκολληθούν στη βάση της 
ουράς ή στο δέρμα, τα νεαρά ισόποδα προχωρούν στο 
επόμενο τμήμα του σώματος, διεισδύουν στην επι­
δερμίδα και εγκαθίστανται στη στοματική κοιλότητα. 
Η όλη διαδικασία από την προσκόλληση πάνω σε έ­
ναν ξενιστή μέχρι την εγκατάσταση στη στοματική 
κοιλότητα διαρκεί περίπου δυο ώρες. 
Οι προνύμφες του σταδίου pulii Π, του είδους 
Ceratothoa oestroides, παραμένουν ελεύθερες κολυ­
μπώντας και είναι ικανές να επιμολύνουν έναν ξενι­
στή για περίπου εφτά ημέρες στους 22°C. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμα και στην περί­
πτωση όπου ο ξενιστής πεθαίνει, οι προνύμφες των ι­
σοπόδων παρασίτων αμέσως αφήνουν το νεκρό ψάρι 
και είναι ακόμα ικανές για άμεση αναζήτηση άλλου 
ξενιστή. Αργότερα, μετά από την πρώτη σταθερή ε­
γκατάσταση στη στοματική κοιλότητα του ξενιστή, τα 
παράσιτα είναι ανίκανα να μεταναστεύσουν σε άλλον 
ξενιστή και αρχίζουν να τρέφονται με αίμα (αιματο-
φάγα). Δεν είναι εξακριβωμένο ποιο είναι το μέλλον 
των ενηλίκων ή των ωοφόρων θηλυκών ισοπόδων, δη­
λαδή αν είναι αναγκασμένα να εγκαταλείψουν τους 
ξενιστές όταν αυτοί πεθάνουν. 
Οι προνύμφες pulii II και τα ανήλικα νεαρά επιτί­
θενται σε σχετικά νεαρά ψάρια, βάρους 5-20gr, και 
προκαλούν σοβαρές αλλοιώσεις στο δέρμα γύρω από 
το κεφάλι, τα μάτια και στο βραγχιακό επιθήλιο, 
τραυματίζοντας τα βραγχιακά ελάσματα. Η μηχανική 
ζημιά, που οφείλεται στα άγκιστρα τους, προκαλεί 
φλεγμονές και νεκρώσεις στο κεφάλι, τα μάτια και τα 
βράγχια. Τα προσβεβλημένα ψάρια είναι συνήθως α­
παθή και ανορεξικά και μπορεί να εμφανίζουν ανα­
πνευστικά προβλήματα. Επιπλέον, όταν τα προσβε­
βλημένα ψάρια συλλεχθούν από το νερό, μερικές προ­
νύμφες των παρασίτων μπορεί να παρατηρηθούν στη 
στοματική και βραγχιακή τους κοιλότητα ή στο δέρμα 
τους δίπλα στην περιοχή των βραγχιοκαλυμμάτων. 
Οι τραυματισμένοι ιστοί συχνά προσβάλλονται α­
πό δευτερογενείς μολύνσεις, όπως μολύνσεις με 
Aeromonas sp, Flexibacter sp, Vibrio sp, και το γεγονός 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότη­
τας. Στα νεαρά ιχθύδια, η θνησιμότητα από μια πα­
ρασίτωση από προνύμφες pulii II μπορεί να ξεπερά­
σει και το 15%, ακόμα και αν δεν υπάρχει δευτερογε­
νής βακτηριακή επιπλοκή. 
Τα ενήλικα ισόποδα είναι αιματοφάγα παράσιτα 
και προκαλούν αναιμίες. Τα προσβεβλημένα ψάρια 
έχουν σημαντικά χαμηλό αριθμό ερυθροκυττάρων, ό­
πως επίσης και αιματοκρίτη και χαμηλά επίπεδα αι-
JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY 2009,60(1) 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2009,60(1) 
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 18/05/2020 02:56:19 |
VAGIANOU ST., BITCHAVA C, YAGNISIM., ATHANASSOPOULOU F. 29 
μογλοβίνης. Ο αριθμός των λευκοκυττάρων είναι αυ­
ξημένος, κάτι που δείχνει την επίδραση των παράσι­
των στο ανοσοποιητικό συστημάτων προσβεβλημέ­
νων ψαριών. Σε αντίθεση, τα εγκατεστημένα ενήλικα 
παράσιτα μπορεί να προκαλέσουν αξιοσημείωτες ζη­
μιές μόνο στο στόμα κατά τη θρέψη τους ή κατά τη 
διαδικασία αναπαραγωγής. Το μεγάλο τους μέγεθος 
(μεγαλύτερο των 6 cm σε μήκος) μπορεί να προκαλέ­
σει ατροφία στη γλώσσα, δυσπλασίες στα δόντια και 
χαλάρωση των χόνδρινων ιστών, οδηγώντας σε σχη­
ματισμό δυσμορφικοΰ εξογκώματος, τΰπου σάκου, 
στην κάτω σιαγόνα. Η σταθερή παρουσία των μεγά­
λων ενήλικων παράσιτων στη στοματική κοιλότητα δυ­
σχεραίνει την πρόσληψη της τροφής των ψαριών και 
προκαλεί χρόνιο στρες, με αποτέλεσμα τη βραδεία α­
νάπτυξη και την προδιάθεση για βακτηριακές και εν-
δοπαρασιτικές προσβολές (Sarusic, 1999). 
Τα ενήλικα θηλυκά του είδους Renocila heterozota 
προξενούν ζημιές στα λέπια, την επιδερμίδα, το δέρμα 
και τους μΰες (Bowman and Marischal 1968). Τα ενή­
λικα θηλυκά του είδους Anilocra physodes έχει ανα­
φερθεί ότι μπορεί να προκαλέσουν την απόπτωση λε­
πιών, την καταστροφή των δερμικών στρωμάτων και 
την εισροή ερρυθροκυττάρων, εοσινοφίλων και λεμ­
φοκυττάρων στην επιδερμίδα, το δέρμα και τα επιφα­
νειακά στρώματα των μυών στο είδος Maena maena 
(Romestand et al. 1977). 
Οι Romestand και Thrilles (1977 α) περιέγραψαν 
τις ιστολογικές αλλαγές που ήταν συνδεδεμένες με τις 
αλλοιώσεις της γλώσσας στη γόπα (Boops boops), που 
ήταν προσβεβλημένη από το είδος Ceratothoa 
oestroides, καθώς και το σχηματισμό οστεοκλαστών 
και κοκκιωμάτων. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
1. Πειραματικά ενυδρεία 
Πειραματικό ενυδρείο Α- Εκκόλαψη παρασίτων 
Αρχικά συλλέχθηκαν 10 εκτρεφόμενα λαβράκια 
εμπορευσίμου μεγέθους (350-400 gr) μολυσμένα με 
θαλάσσια ψείρα από την περιοχή της Χίου και της 
Επιδαύρου. Τα παράσιτα ήταν γενετικά ώριμα και έ­
τοιμα να δώσουν νεαρά παράσιτα. Έχει διαπιστωθεί 
ότι η κατάλληλη περίοδος αναπαραγωγής της ψείρας 
είναι τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, γι' αυτό και το πεί­
ραμα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2007 και πε­
ρατώθηκε τον Ιούλιο του 2007. Τα ενήλικα παράσιτα 
μαζί με τους ξενιστές τους φιλοξενήθηκαν σε ενυ­
δρεία των 15 λίτρων, με νερό σταθερής αλατότητας 
(32-33%<9) και θερμοκρασία 21-22 °C μέχρι τη στιγμή 
που θα έδιναν τα νεαρά παράσιτα. Το χρονικό διά­
στημα παραμονής τους στο ενυδρείο ήταν 3 μήνες. 
Πειραματικό ενυδρείο Β - Πειραματική μόλυνση 
σε τσίπουρα (Sparus aurata) 
Στο ενυδρείο αυτό, στο οποίο επικρατούσαν οι ί­
διες συνθήκες με αυτές που επικρατούσαν στο πρώτο 
ενυδρείο, ήταν τοποθετημένα υγιή νεαρά άτομα τσι­
πούρας (Sparus aurata) βάρους 2-5 gr. Ο αριθμός των 
επιλεγμένων ψαριών ήταν 40 άτομα. Τα νεαρά ιχθΰ-
δια ταΐζονταν τρεις φορές την ημέρα με εμπορική τρο­
φή κατάλληλη για το μέγεθος τους (2,3% επί του σω­
ματικού τους βάρους). Έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλες 
μολύνσεις από το ισόποδο παράσιτο παρουσιάζονται 
την άνοιξη και το καλοκαίρι όπου οι θερμοκρασίες κυ­
μαίνονται από 15-25 °C και σε μεγάλες ιχθυοπυκνότη-
τες. Επίσης, ότι παρόλο που τα ενήλικα του είδους 
Ceratothoa oestroides απουσιάζουν από τη στοματική 
και βραγχιακή κοιλότητα της τσιπούρας (Sparus 
aurata), τα προνυμφικά στάδια (pulii Π) δημιουργούν 
σοβαρές αλλοιώσεις σε νεαρά άτομα του είδους. 
Έτσι, διατηρώντας όλες τις παραμέτρους σταθερές, 
προσπαθήσαμε να μελετήσουμε την ευπάθεια των ψα­
ριών στο παράσιτο, την πιθανή διαφορετική χρονική 
εξέλιξη της μόλυνσης, την εξάπλωση του παράσιτου 
στους ιστούς των ψαριών και τις διάφορες μακροσκο­
πικές και ιστολογικές αλλοιώσεις σε αυτούς. 
Πειραματικό ενυδρείο Γ - Πειραματική μόλυνση 
σε λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Στο ενυδρείο αυτό, στο οποίο επικρατούσαν οι ί­
διες συνθήκες με αυτές που επικρατούσαν στα δυο 
προηγούμενα ενυδρεία, ήταν τοποθετημένα υγιή νε­
αρά άτομα λαβρακιοΰ (Dicentrarchus labrax) βάρους 
2-5 gr. Ο αριθμός των επιλεγμένων ψαριών ήταν 40 ά­
τομα. Τα νεαρά ιχθΰδια ταΐζονταν με τον ίδιο τρόπο 
που ταΐζονταν και τα λαβράκια (2,3% επί του σωμα­
τικού τους βάρους). 
Κατά τη διάρκεια του πειράματος πραγματοποι­
ήθηκαν τέσσερις εβδομαδιαίες δειγματοληψίες των 
πέντε ατόμων ανά δείγμα για μακροσκοπική, παρα-
σιτολογική και ιστοπαθολογική εξέταση με σκοπό την 
παρατήρηση των αλλοιώσεων που προκλήθηκαν από 
τα ισόποδα παράσιτα στους ξενιστές τους. Επιπλέον, 
καταγράφηκαν οι θνησιμότητες που υπήρχαν και η τε­
λική κατάληξη των παράσιτων μετά το θάνατο των ξε­
νιστών τους. 
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2. Ανίχνευση παρασίτων 
Μακροσκοπική και νεκροσκοπική εξέταση 
Όλα τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην πα­
ρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν μακροσκοπικά 
για την εκτίμηση της εξωτερικής τους εικόνας. Επί­
σης, πριν τη λήψη των νωπών παρασκευασμάτων για 
παρασιτολογική εξέταση, έγινε παρατήρηση και εξέ­
ταση της γενική εικόνας των βραγχιων και της στομα­
τικής κοιλότητας. 
3. Παρασιτολογική εξέταση 
Η παρασιτολογική εξέταση των ψαριών έγινε με 
μεθόδους που έχουν περιγράψει οι Roberts (1989) και 
Athanassopoulou (1990) και περιελάμβανε τα εξής 
στάδια: 
Α. Εξέταση νωπών παρασκευασμάτων 
Βράγχια και δέρμα εξετάστηκαν για ισόποδα. Τα 
εσωτερικά όργανα που εξετάστηκαν ήταν: ο εντερι­
κός σωλήνας, η χοληδόχος κΰστη, το ήπαρ, ο σπλήνας, 
η καρδιά, οι γονάδες, ο εγκέφαλος και ο νεφρός. Τα 
ψάρια εξετάστηκαν τόσο για ισόποδα όσο και για άλ­
λα παράσιτα. 
Βράγχια: Οι πρώτες δεξιές και αριστερές βραγ-
χιακές αψίδες απομακρύνονταν από το σώμα κάθε 
ψαριού και ξέσματα και των δυο επιφανειών των δυο 
βραγχιακών αψίδων λαμβάνονταν σε αντικειμενοφό-
ρες πλάκες, στις οποίες είχε ήδη τοποθετηθεί μια στα­
γόνα φυσιολογικού ορού, και καλύπτονταν με καλυ-
πτριδα. 
Δέρμα: Στη βάση του ραχιαίου και των πλευρικών 
πτερυγίων απομακρύνονταν τα λέπια προσεκτικά και 
ξέσματα δέρματος λαμβάνονταν και τοποθετούνταν 
σε αντικειμενοφόρες πλάκες, στις οποίες είχε ήδη το­
ποθετηθεί μια σταγόνα φυσιολογικού ορού, για πα­
ρατήρηση. 
Β. Ταυτοποίηση παρασίτων 
Η ταυτοποίηση των παράσιτων έγινε αμέσως με­
τά την ανεύρεση τους, με μακροσκοπική και μικρο­
σκοπική εξέταση νωπών παρασκευασμάτων, σε συν­
δυασμό με αυτή των ήδη μονιμοποιηθέντων παρα­
σκευασμάτων με βασικό οδηγό τις κλείδες Yamagouti 
(1963). 
Γ. Υπολογισμός ποσοστού προσβολής (prevalence) 
Ο υπολογισμός του τιοοοοχον προσβολής είναι ο 
πιο διαδεδομένος τρόπος περιγραφής παρασιτικών 
μολύνσεων, κυρίως γιατί απαιτεί μόνο ανίχνευση της 
Table 1. Levels of intensity of the parasitosis 
Πίνακας 1. Επίπεδα έντασης της παρασίτωσης 
Επίπεδο 1 1-3 ανήλικα παράσιτα του σταδίου pulii II ανά 
+ οπτικό πεδίο 
Επίπεδο 2 4-7 ανήλικα παράσιτα του σταδίου pulii II ανά 
+ + οπτικό πεδίο 
Επίπεδο 3 > 7 ανήλικα παράσιτα του σταδίου pulii II ανά 
+ + + οπτικό πεδίο 
παρουσίας των παρασίτων και όχι καταμέτρηση τους 
(Bush, Lafferty, Lotz & Shostak 1997). Το ποοοοχό 
προσβολής εκφράστηκε με ποοοοχό % και υπολογί­
στηκε από τον αριθμό των ξενιστών που ήταν μολυ­
σμένοι από κάποιο παράσιτο προς τον αριθμό όλων 
των ξενιστών που εξετάστηκαν για το παράσιτο αυτό. 
Σε κάθε δείγμα ψαριού παρατηρήθηκαν δέκα τυχαία 
οπτικά πεδία. 
Δ. Υπολογισμός έντασης (intensity) 
Η ένταση της παρασίτωσης προσδιορίστηκε με 
την καταμέτρηση των παρασίτων σε κάθε δείγμα ψα­
ριού ξεχωριστά (Bush και συν., 1997). Στη συγκεκρι­
μένη εργασία η ένταση της παρασίτωσης ορίστηκε σε 
τέσσερα επίπεδα και κάθε δείγμα ψαριού που εξετά­
στηκε κατατάχθηκε σε ένα από τα επίπεδα αυτά. Τα 
επίπεδα έντασης που ορίστηκαν φαίνονται στον Πί­
νακα 1. 
Ε. Ιστοπαθολογική εξέταση 
Ιστοί από όλα τα εσωτερικά όργανα, το κεφάλι 
και τους μυς των πειραματικών ψαριών μονιμοποιή­
θηκαν με 10% ουδέτερη φορμόλη (Roberts 1987). 
Μετά από γρήγορη απασβεστοποίηση παρασκευά­
στηκαν ιστολογικές τομές, οι οτιοίες χρωματίστηκαν 
με Haematoxylin-eosin, συμφωνά με γνωστή μεθοδο­
λογία (Drury & Wallington 1980). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πειραματικό ενυδρείο Α - Εκκόλαψη παρασίτων 
Μετά από χρονικό διάστημα 3 μηνών, εμφανίστη­
καν οι νεοεκκολαφθήσες προνΰμφες των παρασίτων. 
Το στάδιο pulii Π, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τις πε­
ρισσότερες αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στα ψά­
ρια και ιδιαίτερα στο λαβράκι, παρατηρήθηκε εφτά 
ημέρες μετά την εκκόλαψη. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτό 
το στάδιο τα παράσιτα κολυμπούσαν ελευθέρα στην 
επιφάνεια της στήλης του νεροΰ ή κάτω από αυτήν. Τα 
μικρότερα ήταν μαζεμένα στη γωνία, ελκυόμενα από 
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Ποσοστό μόλυνσης από νεαρά ισόποδα στην τσιπούρα 
—•— Τσιπούρα 
Χρονικά διαστήματα 
Graph 1. Prevalence of infection with young parasites in sea bream (Spams aurata). 
Γράφημα 1. Ποσοστό μόλυνσης από νεαρά ισόποδα στην τσιπούρα (Sparus aurata). 
το φως και κολυμπούσαν από τον πυθμένα στην επι­
φάνεια και πίσω με κυκλικό τρόπο. 
Στη φάση αυτή 100 παράσιτα μεταφέρθηκαν στα 
δυο ενυδρεία με τα υγιή ψάρια. 
Πειραματικό ενυδρείο Β - Πειραματική μόλυνση 
σε τσίπουρα (Sparus aurata) 
Μετά τη μεταφορά των νεαρών παράσιτων του 
σταδίου pulii II στα ενυδρεία με τις υγιείς τσιπούρες, 
παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικές αλλαγές στη συ­
μπεριφορά των παράσιτων. Αρχικά, τα παράσιτα κο­
λυμπούσαν στην επιφάνεια ή ακριβώς κάτω από αυ­
τήν, ενώ τα μικρότερα ήταν μαζεμένα στη γωνία, ελ-
κυόμενα από το φως, και κολυμπούσαν από τον πυθ­
μένα στην επιφάνεια και πίσω με κυκλικό τρόπο. 
Όταν έβρισκαν κατάλληλο ξενιστή, έφευγαν από το 
σημείο όπου βρίσκονταν και κολυμπώντας προς τα 
ψάρια ξενιστές, τους επιτίθονταν. Η παραπάνω δια­
δικασία διαρκούσε περίπου 2-3 λεπτά. 
Το χρονικό διάστημα της εγκατάστασης των ισο-
πόδων παράσιτων του σταδίου pulii II στις υγιείς τσι­
πούρες κράτησε εφτά ημέρες. Είναι αξιοσημείωτο το 
γεγονός ότι μέσα σε 30 λεπτά παρατηρήθηκαν παρά­
σιτα του σταδίου pulii II στο ουραίο τμήμα του ψαριού. 
Μετά την εγκατάσταση τους στη βάση της ουράς 
των ψαριών ή στο δέρμα του τα ισόποδα κατευθύνο­
νταν αμέσως προς το κεφάλι τους, έφταναν στο βραγ-
χιακό επικάλυμμα των ψαριών και εισχωρώντας κά­
τω από αυτό έφταναν στη στοματική τους κοιλότητα. 
Μετά από περίπου 40 λεπτά, το 50% των ψαριών πε­
ριείχε από 1-2 παράσιτα. Η όλη διαδικασία από τη 
στιγμή της "εισβολής" μέχρι και την εγκατάσταση τους 
στη στοματική κοιλότητα διήρκεσε περίπου 2 ώρες. 
Μέσα σε εφτά ημέρες όλα τα ισόποδα είχαν εγκατα­
σταθεί στη στοματική κοιλότητα των λαρβών της τσι­
πούρας (Sparus aurata). 
Την πρώτη ημέρα μετά την εγκατάσταση των νε­
αρών παράσιτων στους ξενιστές, 5 τσιπούρες (12,5%) 
βρέθηκαν νεκρές πιθανώς κατά την προσαρμογή τους 
στο νέο περιβάλλον. 
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
του πειράματος παρατηρήθηκαν μερικές προσπάθει­
ες των παράσιτων του σταδίου pulii II να αλλάξουν θέ­
ση πάνω στο ξενιστή. Έτσι, παρατηρήθηκε μετακίνη­
ση τους από το βραγχιοκάλυμμα προς τα κάτω, κοντά 
στα κοιλιακά πτερύγια, και μεταπήδηση τους στην άλ­
λη πλευρά του ξενιστή. 
Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα ψάρια συμπερι-
φέρονταν φυσιολογικά, έτρωγαν καλά και επιπλέον 
παρατηρήθηκε και προοδευτική ανάπτυξη. 
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Στην τσίπουρα την πρώτη εβδομάδα δεν παρατη­
ρήθηκαν επιπλέον θνησιμότητες παρά μόνο αυτές της 
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Graph 2 . Prevalence of infection with young isopods in sea bass (Dicentrarchus labrax). 
Γράφημα 2. Ποσοστό μόλυνσης από νεαρά ισόποδα στο λαβράκι {Dicentrarchus labrax). 
πρώτης ημέρας. Όσον αφορά στην κλινική εικόνα των 
ψαριών, παρατηρήθηκαν πλάγιες κινήσεις κατά την 
κολύμβηση τους και τρίψιμο του σώματος τους στις ε­
πιφάνειες των ενυδρείων. Κατά την καταμέτρηση 
βρέθηκαν 4 ψάρια με 1 νεαρό παράσιτο και 1 ψάρι με 
2 παράσιτα (πίνακες 2,4). Κατά τη διάρκεια αυτής της 
εβδομάδας δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις (πίνακας 
2), παρά μόνο αιμορραγίες στα βράγχια. 
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Τη δεύτερη εβδομάδα τα προσβεβλημένα ψάρια 
εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα, ανοιγοκλεί­
νοντας τα βραγχιακά τους επικαλύμματα έντονα, ή­
ταν απαθή και σταμάτησαν να τρέφονται. Μακρο­
σκοπικά βρέθηκαν νεαρά παράσιτα του είδους 
Ceratothoa oestroides και καταμετρήθηκαν. Κατά την 
καταμέτρηση παρατηρήθηκαν 4 ψάρια με 2 νεαρά πα­
ράσιτα και 1 ψάρι με 3 παράσιτα (πίνακας 4). Επι­
πλέον, παρατηρήθηκαν και αιμορραγίες στα βράγχια 
και νεκρώσεις. Η θνησιμότητα έφτασε σε ποοοοτό 
37,5% (πίνακας 2). 
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Την 3η εβδομάδα τα αναπνευστικά προβλήματα 
ήταν εντονότερα και τα ψάρια κολυμπούσαν ανοιγο­
κλείνοντας έντονα τα βραγχιοκαλΰμματάτους Το πο­
σοστό θνησιμότητας ήταν 52%, το μεγαλύτερο κατά 
τη διάρκεια του πειράματος όσον αφορά στην τσί­
πουρα (πίνακας 2). Κατά τη νεκροσκοπική εξέταση 
παρατηρήθηκαν εκτεταμένες νεκρώσεις. Όσον αφο­
ρά την ένταση τον παράσιτων βρέθηκαν 2 ψάρια με 1 
νεαρό παράσιτο, 1 ψάρι με 2 παράσιτα και 1 ψάρι με 3 
παράσιτα (πίνακες 2,4). 
4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Την 4η εβδομάδα τα ψάρια παρουσίασαν την ίδια 
συμπτωματολογία με αυτήν της τρίτης εβδομάδας, δη­
λαδή παρουσίασαν έντονα αναπνευστικά προβλήμα­
τα και κολυμπούσαν ανοιγοκλείνοντας τα βραγχιο-
καλΰμματά τους. Το κοοοοχό θνησιμότητας ήταν 
16,67% (πίνακας 2). Κατά τη νεκροσκοπική εξέταση 
παρατηρήθηκαν εκτεταμένες νεκρώσεις στα βράγχια. 
Από την καταμέτρηση των παράσιτων βρέθηκαν 2 ψά­
ρια με 2 νεαρά παράσιτα. Ιστοπαθολογικά, στην επι­
δερμίδα παρατηρήθηκαν έλκη με αύξηση λεμφοκυτ­
τάρων, εοσινοφίλων και ερυθροκυττάρων, ενώ στους 
οφθαλμούς βρέθηκαν κοκκιώματα μεγάλων διαστά­
σεων, αυξημένη φλεγμονώδης αντίδραση που κατέ­
ληγε σε τύφλωση ή και ολοκληρωτική απώλεια του ο­
φθαλμού (Εικόνα 1). 
Πειραματικό ενυδρείο Γ - Πειραματική μόλυνση 
σε λαβράκι 
Μετά τη μεταφορά των νεαρών παράσιτων του 
σταδίου pulii II στα ενυδρεία με τα υγιή λαβράκια, ό­
πως και στο ενυδρείο με τις τσιπούρες, παρατηρήθη­
καν χαρακτηριστικές αλλαγές στη συμπεριφορά των 
παράσιτων. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, τα παρά-
JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY 2009,60(1) 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2009,60(1) 
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 18/05/2020 02:56:19 |
VAGIANOU ST., BITCHAVA C, YAGNISIM., ATHANASSOPOULOU F. 33 
Table 2. Summary of the experimental infection with the isopod Ceratothoa oestroides in sea bream {Spams aurata). 






































παράσιτου ανά ψάρι 
-
-
4/5 με 1 παράσιτο και 
1/5 με 2 παράσιτα 
4/5 με 2 παράσιτα και 
1/5 με 3 παράσιτα 
2/5 με 1 παράσιτο 1/5 
χωρίς παράσιτα 
1/5 με 2 παράσιτα και 
1/5 με 3 παράσιτα 
2/5 με 2 παράσιτα και 







































σιτα κολυμπούσαν στην επιφάνεια ή ακριβώς κάτω α­
πό αυτήν, ενώ τα μικρότερα ήταν μαζεμένα στη γω­
νία, ελκυόμενα από το φως, και κολυμπούσαν από τον 
πυθμένα στην επιφάνεια και πίσω με κυκλικό τρόπο. 
Όταν έβρισκαν κατάλληλο ξενιστή, έφευγαν από το 
σημείο όπου βρίσκονταν και κολυμπώντας προς τα 
ψάρια ξενιστές, τους επιτίθονταν. Η παραπάνω δια­
δικασία ολοκληρωνόταν σε περίπου 2-3 λεπτά.Το 
χρονικό διάστημα της εγκατάστασης των ισοπόδων 
παράσιτων του σταδίου pulii II στα υγιή λαβράκια 
κράτησε εφτά ημέρες. Είναι αξιοσημείωτο το γεγο­
νός ότι μέσα σε 0,5 ώρα παρατηρήθηκαν παράσιτα 
του σταδίου pulii II στο ουραίο τμήμα του ψαριού. 
Μετά την εγκατάσταση τους στη βάση της ουράς 
των ψαριών ή στο δέρμα τους, τα ισόποδα κατευθύ­
νονταν αμέσως προς το κεφάλι τους, έφταναν στο 
βραγχιακό επικαλυμμάτων ψαριών και εισχωρώντας 
κάτω από αυτό έφταναν στη στοματική τους κοιλότη­
τα. Μετά από περίπου 40 λεπτά, το 50% των ψαριών 
περιείχαν από 1-2 παράσιτα. Η όλη διαδικασία από 
τη στιγμή της "εισβολής" μέχρι και την εγκατάσταση 
τους στη στοματική κοιλότητα διήρκεσε περίπου 2 ώ­
ρες. Μέσα σε εφτά ημέρες όλα τα ισόποδα είχαν ε­
γκατασταθεί στη στοματική κοιλότητα των λαρβών 
των λαβρακιών (Dicentrarchus labrax). 
Την πρώτη ημέρα μετά την εγκατάσταση των νε­
αρών παράσιτων στους ξενιστές, 8 λαβράκια (20%) 
βρέθηκαν νεκρά πιθανώς κατά την προσαρμογή τους 
στο νέο περιβάλλον. 
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
του πειράματος, όπως και στην τσίπουρα, αλλά σε με-
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Table 3. Summary of the experimental infection of the isopod Ceratothoa oestroides in sea bass (Dicentrarchus labrax). 
Πίνακας 3. Συνοπτικός πίνακας περιγραφής της πειραματικής μόλυνσης με το ισόποδο Ceratothoa oesttroestroides στο λαβράκι 
{Dicentrarchus labrax). 
Χρονικό Αριθμός Θνησιμότητα Θνησιμότητα Στάδια παράσιτου Κλινικά Αλλοιώσεις 
διάστημα ψαριών επι αρ. ψαριών και ποσοστό και αριθμός συμπτώματα 
και ποοοοτό %/ επι του αρχι- παράσιτου ανά ψάρι 
εβδομάδα κοΰ αριθμού 
ψαριών % 
Αρχή 
πειράματος 40 0 (0) 
Εγκατάσταση 
1η ημέρα 32 8/40 (20) 
Πλάγιες κινήσεις 
κατά την κολΰμ- Αιμορραγίες 
1-7η ημέρα 32 - 8/40 (20) 3/5 με 1 παράσιτο και βηση, τρίψιμο στα βράγχια, 
2/5 με 2 παράσιτα σώματος στις στο κεφάλι 














1/5 με 2 παράσιτα 
3/5 με 3 παράσιτα 















γαλΰτερο βαθμό στο λαβράκι, παρατηρήθηκαν μερι­
κές προσπάθειες των παράσιτων του σταδίου pulii II 
να αλλάξουν θέση πάνω στον ξενιστή. Έτσι, παρατη­
ρήθηκε μετακίνηση τους από το βραγχιοκάλυμμα 
προς τα κάτω, κοντά στα κοιλιακά πτερύγια, και με­
ταπήδηση τους στην άλλη πλευρά του ξενιστή. 
Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα ψάρια συμπερι-
φέρονταν φυσιολογικά, έτρωγαν καλά και επιπλέον 
παρατηρήθηκε και προοδευτική ανάπτυξη. 
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Την πρώτη εβδομάδα δεν παρατηρήθηκαν επι­
πλέον θνησιμότητες παρά μόνο αυτές της πρώτης η­
μέρας (πίνακας 3). Όσον αφορά στη συμπτωματολο­
γία των ψαριών, παρατηρήθηκαν πλάγιες κινήσεις κα­
τά την κολύμβηση τους και τρίψιμο του σώματος τους 
στις επιφάνειες των ενυδρείων. Τα ψάρια ήταν απα­
θή. Κατά τη νεκροσκοπική εξέταση παρατηρήθηκαν 
αιμορραγίες στα βράγχια. Όσον αφορά στην ένταση 
των παράσιτων, παρατηρήθηκαν 3 ψάρια με 1 νεαρό 
Table 4. Intensity of infection from isopod parasites per week 
in sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus 
labrax). 
Πίνακας 4. Ένταση μόλυνσης από ισόποδα παράσιτα ανά 
εβδομάδα στην τσίπουρα (Sparus aurata) και στο λαβράκι 
(Dicentrarchus labrax). 
Χρονικά διαστήματα Τσίπουρα Λαβράκι 
Εγκατάσταση 
1η ημέρα + 
1η εβδομάδα -Ι- + 
2η εβδομάδα -Ι- + + 
3η εβδομάδα + 
4η εβδομάδα + 
παράσιτο και 2 ψάρια με δυο παράσιτα (πίνακες 3,4). 
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Τη δεύτερη εβδομάδα τα προσβεβλημένα ψάρια 
εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα, ανοιγοκλει-
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Figure 1. Ceratothoa oestroides. A couple of adult parasites in 
the buccal cavity of sea bass. Male parasite (blue arrow), female 
parasite (pink arrow). Thickening of the eye (Brown arrow), loss 
of lens and blindness. 
Εικόνα 1. Ceratothoa oestroides. Ζευγάρι ενηλίκων παρασίτων 
εγκατεστημένο στη στοματική κοιλότητα λαβρακιοΰ. Αρσενικό 
άτομο (μπλε βέλος), θηλυκό άτομο (ροζ βέλος). (Καφέ βέλος) 
πάχυνση του οφθαλμού, απόπτωση φακοΰ και τύφλωση. 
Figure 2. Ceratothoa oestroides Male and female mature parasites 
ready to give birth to larvae. 
Εικόνα 2. Ceratothoa oestroides. Αρσενικά και ώριμα θηλυκά 
παράσιτα έτοιμα να δώσουν νέα άτομα. 
νοντας τα βραγχιακά τους επικαλύμματα έντονα, ή­
ταν απαθή και σταμάτησαν να τρέφονται. Μακρο­
σκοπικά βρέθηκαν νεαρά παράσιτα του είδους 
Ceratothoa oestroides και καταμετρήθηκαν. Κατά την 
καταμέτρηση παρατηρήθηκαν 3 ψάρια με 3 νεαρά πα­
ράσιτα και 1 ψάρι με 2 παράσιτα και 1 ψάρι με 4 πα­
ράσιτα (πίνακες 3,4). Κατά τη νεκροσκοπική εξέταση 
παρατηρήθηκαν αιμορραγίες στα βράγχια. Η θνησι­
μότητα έφτασε σε ποοοοτό 65% (πίνακας 3), που ή­
ταν και το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του πειρά­
ματος. Ιστοπαθολογικά στην επιδερμίδα παρατηρή-
Table 5. Prevalence of infected sea bass (Dicentrarchus 
labrax) και τσιπούρας (Sparus aurata) per week after the 
experimental infection with the isopod Ceratothoa oestroides. 
Πίνακας 5. Ποσοστό μολυσμένων ατόμων λαβρακιών 
{Dicentrarchus labrax) και τσιπούρας {Sparus aurata) μετά από 
πειραματική μόλυνση με το Ισόποδο Ceratothoa oestroides ανά 
εβδομάδα. 















Figure 3. Young parasites of the isopod Ceratothoa oestroides. 
Εικόνα 3. Νεαρά παράσιτα του ισοπόδου παρασίτου 
Ceratothoa oestroides. 
θηκαν έλκη με αύξηση λεμφοκυττάρων, εοσινοφίλων 
και ερυθροκυττάρων, ενώ στους οφθαλμούς βρέθη­
καν κοκκιώματα μεγάλων διαστάσεων, αυξημένη 
φλεγμονώδης αντίδραση που κατέληγε σε τύφλωση ή 
και ολοκληρωτική απώλεια του οφθαλμού (Εικόνα 1). 
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Την 3η εβδομάδα τα αναπνευστικά προβλήματα 
ήταν εντονότερα. Τα ψάρια κολυμπούσαν ανοιγο­
κλείνοντας έντονα τα βραγχιοκαλΰμματάτους. Το πο­
σοστό θνησιμότητας ήταν 100%. Κατά τη νεκροσκο­
πική εξέταση παρατηρήθηκαν εκτεταμένες νεκρώσεις 
(πίνακας 3). Συνολικά τα ποοοοτά μόλυνσης από το ι­
σόποδο παράσιτο Ceratothoa oestroides ανά εβδομά­
δα στην τσίπουρα (Sparus aurata) και το λαβράκι 
(Dicentrarchus labrax) κατά την πειραματική μόλυνση 
φαίνονται στον πίνακα 5. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι πρώτες δημοσιεύσεις για την παρασίτωση από 
ισόποδα παράσιτα της οικογένειας Cymothoidae κα-
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Figure 4. 
Sea bass infected with 
thye parasite Ceratothoa 
oestroides. Young 
parasites are observed in 
the gills and mouth. 
Εικόνα 4. 
Λαβράκι προσβεβλημένο 
από το παράσιτο 
Ceratothoa oestroides. 
Παρατηρούνται τα νεαρά 
παράσιτα στα βράγχια 
και στο στόμα. 
ταγράφηκαν στη Λίμνη Diana στην Κορσική σε ε-
κτρεφόμενα λαβράκια (Bragoni et al., 1983,1984). To 
παράσιτο Nerocila orbignyi βρέθηκε σε εκτρεφόμενα 
λαβράκια της οικογένειας Moronidae προκαλώντας 
μεγάλες θνησιμότητες. Αυτό το είδος είναι ένα εξω-
παράσιτο που εγκαθίσταται στο δέρμα και τα πτερύ­
για των ψαριών και προσβάλλει τα κεφαλοειδή (οι­
κογένεια Mugilidae) (Bragoni et al., 1983). 
Ακολούθησαν και άλλες δημοσιεύσεις όσον αφο­
ρά στις μολύνσεις από τα ισόποδα παράσιτα της οι­
κογένειας Cymothoidae, όπως παρασίτωση από το ι-
οόποδο Ceratothoa gaudichaudii σε εκτροφές οολο-
μοΰ (Salmon salar) στη Χιλή (Alvarado et al., 1990, 
Roa, 1992, Inostroza et al., 1993, Sievers et al, 1996). 
Στην περίπτωση αυτή παρατηρήθηκε μείωση του βά­
ρους των ψαριών, που φιλοξενούσαν περισσότερα α­
πό 8 παράσιτα, σε σχέση με εκείνα τα ψάρια που πε­
ριείχαν 3-8 ή λιγότερα από 3 παράσιτα. Τα παράσιτα 
δεν βρέθηκαν σε άγριους ή εκτρεφόμενους οολομονς 
στο Βόρειο ημισφαίριο, αλλά στη Χιλή παρατηρήθη­
καν στο είδος Trachurus murphyi, το οποίο βρέθηκε 
γΰρω από τους κλωβούς των εκτρεφόμενων οολομών 
τους καλοκαιρινούς μήνες (Sievers et al, 1996). 
Στην Ελλάδα παρατηρήθηκαν παρασιτώσεις από 
το παράσιτο Emetha audouini σε εκτροφές λαβρακιών 
(Papapanagiotou et al, 1999). Τα νεαρά παράσιτα του 
είδους Emetha audouini προκάλεσαν θνησιμότητες 
που έφτασαν σε τιοοοοχό 10,75% σε εκτρεφόμενα λα­
βράκια βάρους 30g. Δεν έχουν αναφερθεί παρασιτώ­
σεις από το είδος αυτό σε λαβράκια ελεύθερης δια­
βίωσης. Είναι παράσιτο που προσβάλλει είδη των οι­
κογενειών Sparidae και Centracanthidae (Papapana­
giotou et al., 1999). 
Στην Κροατία βρέθηκε το παράσιτο Ceratothoa 
oestroides σε εκτρεφόμενα λαβράκια και τσιπούρες 
(Sarusic, 1999). Ο Sarusic (1999) παρατήρησε ότι το 
παράσιτο μπορεί να παρατηρηθεί οποιαδήποτε επο­
χή του χρόνου σε λαβράκια εμπορευσίμου μεγέθους, 
αλλά όχι σε τσιπούρες. Παρ' όλα αυτά τα προνυμφι-
κά στάδια του παράσιτου προσβάλλουν τα νεαρά ψά­
ρια και των δυο ειδών. Διαπιστώθηκε ότι το παράσι­
το προέρχεται από τα γειτονικά ψάρια ελεύθερης δια­
βίωσης που βρίσκονται γΰρω από τους κλωβούς των 
εκτρεφόμενων ψαριών. Ένα τέτοιο ψάρι φορέας εί­
ναι η γόπα (Boops boops), (Sarusic, 1999). Τα παρά­
σιτα προκάλεσαν θνησιμότητες σε τιοοοοχά 10-20% 
και στα δυο είδη που είχαν βάρος πάνω από 10g και 
μείωση της ανάπτυξης σε τιοοοοχό 20% στα ενήλικα 
ψάρια (Sarusic, 1999). 
Στην Ελλάδα οι Papoutsoglou et al. (1996) παρα­
τήρησαν ένα περιστατικό παρασίτωσης από το ισό-
τιοδο παράσιτο Ceratothoa oestroides σε εκτρεφόμενα 
λαβράκια το 1991. Είναι άγνωστο από που προέρχο­
νται τα παραπάνω είδη παράσιτων. Πιστεύεται ότι τα 
άγρια ψάρια είναι οι φορείς των παράσιτων και ότι α­
πό τα γειτονικά ψάρια στους κλωβούς τα παράσιτα 
μεταφέρονται στα εκτρεφόμενα ψάρια. 
Το παράσιτο Ceratothoa oestroides δεν είναι ιδιαί­
τερα εξειδικευμένο παράσιτο, ενώ προκαλεί τη θνη­
σιμότητα και την προοδευτική καθυστέρηση της ανά­
πτυξης (Horton and Okamura, 2001), τα οποία κά­
νουν τα πιθανά ξεσπάσματα της παρασίτωσης μια σο­
βαρή απειλή για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στα γειτονικά άγρια ψάρια φορείς, 
που προσελκύονται από την περισσευούμενη τροφή 
και που δεν υπάρχει τρόπος απομάκρυνσης τους. 
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Έχουν γίνει μερικές προσπάθειες για την εύρεση 
θεραπείας, αλλά μέχρι τώρα παραμένουν σε πειρα­
ματικό στάδιο (Athanassopoulou et al, 2001b, Atha-
nassopoulou et al, 2001a) και οι ουσίες που χρησιμο­
ποιήθηκαν ήταν ίδιες με αυτές που έχουν χρησιμο­
ποιηθεί εναντίον των παράσιτων του γένους Caligus 
και του είδους Lepeophtheirus salmonis στα σολωμο-
ειδή (Papapanagiotou et al, 1999). Παρ' όλα αυτά, οι 
δοκιμές τοξικότητας των φαρμάκων στη θάλασσα δεν 
έχουν δώσει επιθυμητά αποτελέσματα για τα είδη της 
Μεσογείου. 
Όσον αφορά στο μηχανισμό της μόλυνσης από τα 
παράσιτα, είχε περιγράφει αρχικά από τον Sarusic 
(1999) και μέχρι το 2002 επικρατούσε η άποψη ότι τα 
νεαρά ψάρια μολύνονταν με τα παράσιτα του σταδί­
ου pulii Π, του παράσιτου Ceratothoa oestroides, λαμ­
βάνοντας τα ως ζωντανή τροφή στην προσπάθεια τους 
για εύρεση τροφής. Το 2002, οι Mladineo και Valic 
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